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UMJETNIÿKE INTERVENCIJE U INDUSTRIJSKU KULTURNU 
BAŠTINU ILI KAKO NASTAJE DRUŠTVENO KORISNA
UMJETNOST?
SAŽETAK
ÿlanak je usmjeren na umjetniĀke projekte i intervencije u industrijsku kulturnu baštinu u pojedinim 
gradovima Republike Hrvatske (odnosno – s obzirom na dugogodišnju situaciju – mraĀne naše) 
koje korektivno nastoje uputiti vladajuþe strukture na teorijska i praktiĀna promišljanja raznorodnih 
aspekata zaštite, odnosno prenamjene pojedinih objekata industrijske baštine. RijeĀ je o sljedeþim 
umjetniĀkim projektima: Urbana intervencija Tanje Dabo (1999.), koju je spomenuta umjetnica 
izvela na vratima bez kvake, na zidu s bodljikavom žicom rijeĀke, dakako, bivše Tvornice “Rikard 
BenĀiþ” kao buduþe lokacije Muzeja moderne i suvremene umjetnosti. Nadalje, rijeĀ je o labinskoj 
izložbi Rudarske uspomene Kristine Leko (2008.), o projektu Podzemni grad XXI. multimedijal-
ne skupine Labin Art Express, o projektu Nevidljivi Sisak: fenomen Željezara Marijana Crtaliþa 
(2009.), intervenciji SOS Nada Dimiþ (2000.) Sanje Ivekoviþ te o projektu Zlatka Kopljara K 13 
(2010.), koji je inspiriran zgradom Tvornice elektriĀnih žarulja u Zagrebu. Pritom se Ālanak osvrþe 
i na projekt Reka – Zagreb: dvije ulice, dva mjesta, dvije sudbine (2002.), kojim je Marijan Molnar 
ispitivao poveznice izmeāu Prvomajske ulice u Reki (umjetnikovu rodnom mjestu) kraj Koprivnice 
i Medvedgradske ulice u Zagrebu. Naime, novootvorena je farma za uzgoj kokoši u Prvomajskoj 
ulici evocirala Āinjenicu da je prostor današnje Gliptoteke HAZU nekoþ bila tvornica za preradu 
kože. 
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Jednako tako Ālanak upuþuje i na izložbu studentskih radova s temom sadržajne i funkcionalne 
prenamjene paleoindustrijskih kompleksa u Zagrebu (kustosica Iva Prosoli), koja je nastala u okviru 
projekta ZagrebaĀka industrijska baština: povijest, stanje, perspektive (voditelj Goran ArĀabiþ). 
Nadalje se daje i kratak pregled projekta, akcije Nevidljivi Zagreb: vodiĀ za skvotere (2003.) izvanin-
stitucionalne udruge “Platforma 9.81”, koji je bio usmjeren na revitalizaciju zagrebaĀke industrijske 
baštine. 
Naslovno je pitanje “Kako nastaje društveno korisna umjetnost?” preuzeto intencijom kreativne 
zamisli od multimedijalne umjetnice Kristine Leko, koja se u (mraĀnoj) našoj istaknula svojim 
društveno osviještenim projektima u zajednici (community art).
KljuĀne rijeĀi: industrijsko naslijeāe, umjetniĀka intervencija, Tvornica Rikard BenĀiþ (Rijeka), 
Labin, Željezara Sisak, Tvornica elektriĀnih žarulja, Gliptoteka, Tvornica Nada 
Dimiþ, Paromlin, Badel, Gorica (Zagreb)
